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ACTA VINCENTIANA
SANCTA SEDES

789S.

CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.

Die 6 iunii 1961 haec S. Congregatio tribuit Visitatori Provinciae Hollandiae facultatem acceptandi paroeciam S. Vincentii
a Paulo in civitate Eindhoven dioecesis Buscoducensis.
Die 11 iulii 1961, Superiori Generali facultatem tribuit deveniendi ad canonicam ercctionem domus in loco v.d. Ailly-surNoye, dioecesis Ambianensis in Gallia.
Die 18 augusti 1961, concessa est facultas paroeciam acceptandi
S. Rosae Limanae in civitate San Francisco de Macoris, dioecesis
Vegensis, in Puerto-Rico.
:790]
S.

RITUUM CONGREGATIO.

Prot. N° C. 114,961
I N NIANIFESTATIONE B . M. V IRGINIS A S ACRO N UMISMATE
Lcctio 3
Parisiis, anno millesimo octingentesimo trigesimo, Beatissima Dci Mater Sanctae Catharinae Laboure, Vincentianae Fuel!arum a Caritate sodali, apparuit, eidemque mandavit, ut, ad
visionis exemplar, in honorem suae Immaculatae Conceptionis
Numisma cuderetur. Ea scilicet lege, ut in illo Virginis prostaret
effigies conterens innoxio pede serpentis caput, minibus vcro
patulis subiectum tcrrae orbem radiis illustrantis ; circum ea
inscripta prece : 0 Maria sine labe concepta, ora pro nobis
qui ad to confugimus Cuius in aversa fronte, crucis signum
sacrosancto insistens Mariae nomini effingendum, binaque infe-
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rius corda, alterum spinis praecinctum, alterum gladio transverberatum. Cum iubenti Virgini puella paruisset, adeo huiusmodi imagines gestantibus Deipara favit, ut sacrum Numisma
passim « a miraculis >> appellari coeptum sit. Inter quae, illa
prae ceteris memoranda, Alfonso Ratisbonne, Iudaicis orto
parentibus, in Romana Sancti Andreae ecclesia, vulgo « delle
Pratte », ipsius Virginis apparitio. Quocirca, et in Immaculatam
eius Conceptionem late aucta est christiani populi devotio,
dogmatica paulo post definitione firmanda. Cuius manifestationis
festum, Leo decimus tertius Vinccntianis sodalibus concessit
quotannis celebrandum, idemque indultum ad Episcopos ac
Religiosorum familias petentes extendit.
CONGREGATIONIS MISSIONIS.
Instante Rev.mo P. Aloiso Bisoglio, Congregationis Missionis
Procurators Generali, suprascriptam lectionem in festo Manifestationis B.M.V. a Sacro Numismate Sacra Rituum Congregatio,
vigore facultatum sibi a Sanctissimo Domino nostro Ioanne
Papa XXIII tributarum, probavit et adhidendam benigne concessit. Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 1 Julii 1961
Cajetanus Card. Cicognani S.R.C. Praef.
Henricus Dante S.R.C. a Secretis.
N.B. — Lectio supra relata, a Secretariatu nostro Generali
pro Hs Dioccesibus ac Religiosis redacta est, quibus huiusmodi
Festi (111 classic) celebratio ex indulto obvenit. Textus igitur
nuper approbatus, Visitatorum praecipue et Superiorum cura,
iisdem sollicite communicandus est, nc qui, revisionis difficultate
forsan praepediti, festi Officium a Proprio expungant.
1791)

S. CONGREGATIO DE SEM1NARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS.
Die 10 iulii 1961, Em.mus Cardinalis Pizzartno, huius S. Congregationis Praefectus, consentiente Rev.mo Superiore Generali,
renuntiavit confratrem nostrum Iesum CAVANNA Directorem Spiritus Pontificii Collegii-Seminarii Insularum Philippinarum nuper
in Urbe erecti.
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REGIMEN CONGREGATIONIS.
CONGREGATIO MISSIONIS

Curia Generalitia
Parisiis, die 12 septembris 1961.
Rev.de Domine et Confrater carissime,
Gratia Domini Nostri Iesu Christi sit semper tecum !
Ut to certe non latet, proximo novembri mense, SS.mus
D.N. Ioannes Pp. XXIII octogesimum aetatis annum est feliciter
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expleturus : quo eventu universa mox toto terrarum orbe
gaudebit Ecciesia. Cui communi fidelium laetitiae, opportunum
est ut Vincentianae familiac pia non desit participatio ; turn
maxime, cum nota iamdudum sit sanctissima in Romanam Petri
Sedem Patris Fundatoris devotio, ac late iam patuerit paterna
Summi Pontificis in Vincentianos sodales bencvolentia.
Quapropter, supplices pro cius felicitate ad Deum fundentes
preces, commune insuper donum ipsi offerre non omittemus :
quod, cunctorum liberalitate collectum, veluti symbolum sit
grati in eum Congregationis animi, et filialis sodalium pietatis
imago.
De re, ergo, Provinciam et Confratres mature commonefacere
velis, curant ut, quae tibi ab ipsis pie act hoc offerentur, ea ad
Oeconomatum nostrum Generalem, ante finem octobris mensis,
transmittere satagas.
Tibi tuisque S. Vincentius e coelis benedicerc dignetur.
Acidictissimus in Domino.
William M. SLATTERY,
Sup. Gen.

P.S. — Rogantur etiam Visitatores, ut, si quas habeant ad
Officiorum Regulas animadversiones, eas quamprimum intraque
novembrem saltem mensem, Secretario nostro Generali diligenter
communicent, ne revisionis opus moral longius patiatur.
[793NONtINATIONES ET CONFIRMATIONES

Die 1 maii 1961 :
Vice-Provinciae Brasiliensis Polonae Consultores renuntiati
sunt :
Jozef DAMEK, Jozef ZAJAC, Waw-Lourencio BIERNACKI et Jan
PALKA.

Robert LAVAERTS, Consultor Provinciae Belgicae.
Die 8 maii 1961 :
M ERINO Aureo, superior in Leon (in Mexico).
STEEGMANS Hubert, superior in Eefde, ad secundum triennium.
Die 15 maii 1961 :
ZAJAC Jozef, admonitor Vice-Visitatoris Vice-Prov. Brasilien.
Polonae.
PANE Salvatore, superior in Napoli (San Nicola da Tolentino).
IACONO Ciro, occonomus provincialis Provinciae Neapolitanae.
Die 23 maii 1961 :
IACOVONE Vincenzo, superior in Napoli (novae domus S. Joachim).
CELENTANO Enrico, superior in Catania.
BOGETTO Clarence, superior in Lemont.
HOGAN Jeremiah, superior in San Antonio

nary).

(St John's Semi-

— 380 —
William, superior in Kansas City (St John's Seminary).
F ALANGA Joseph, scholasticorum director in Perryville.
Mc GOWAN John, consultor Provinciae orientalis Statuum Americae Foederatorum, ad novum sexennium.
R YAN Cornelius, eiusdem Provinciae oeconomus provincialis,
ad novum sexennium.
Ad secundum triennium :
G RAHAM James, superior in San Fernando,
Q UIGLEY Owen, superior in Montebello (Our Lady of MiraRYAN

culous Medal),

K ENNEALLY William, superior in Camarillo,
M ARSCH Frederick, superior in New-Orleans (St Joseph's
Church),

KAISER Vincent, superior in Saint-Louis (Religious Information Bureau).

Ad tertium triennium :
R ICE Charles, superior in Perryville (St Boniface Church),
G IBBONS Marion, superior in Houston,
Mc OWEN James, superior in San Antonio (Assumption Seminary).

G ORMLEY William, superior novi seminarii in Albany.
Die 29 maii 1961 :
A TALLAH Michel, superior in Dumas.
L oscrALE Pasquale, Puellarum Caritatis Provinciae Neapolitanae director.
Ad secundum triennium :
B ERNAL Rafael, superior maioris seminarii in Cebu City,
H ERNANDEZ Salvador, superior minoris seminarii in Cebu City.
PACTS Teotimo, superior in Naga City.
Die 5 iunii 1961 :
S TEFANOWICZ Feliks, superior in Curitiba (Igreja San Vicente
de Paulo).

W ISNIEWSKI Dominik, superior scholae apostolicae in Araucaria.

P ALKA Jan, superior in Araucaria (paroecia).
A LCALDE Manuel, superior in Maiquetia.
UsoN Juan, superior in Valencia (paroecia, in Venezuela).
V ENCES Dclio, superior in Canaria.
S ANCHEZ Jose-Maria, superior in Ciudad Bolivar.
C OUDRON Edouard, superior in Marseille, ad secundum triennium.
Die 12 iunii 1961 :
T ROTTA Louis, superior seminarii interni in Ridgefield.
S ABATIER Louis, fratrum coadiutorum director seminarii in
Valfleury.

C APPIELLO Michele, seminarii interni director in Napoli.
R OUSE Edward, superior in Toronto.
B URKE Edward, superior in Jamaica.
S ABATIER Louis, superior in V al I leury.
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SOUSTROUGNE Pierre, superior in Toulouse.
CORCKET Pierre, superior in Jerusalem.
CONTE Giacomo, superior in Bisceglie.
TIR ► BOV1 Vincenzo, superior in Nicastro.
PALMERI Calogero, superior in Chieti.
AYALA Vito, superior in Cuautla.
OTEO Oscar, superior in Ciudad Guerrero.
SWORDS Vincent, superior in Niagara Falls, ad tertium triennium.
Ad secundum triennium :
M ACHATE Raymond, superior in Baltimore (Our Lady of

Lourdes Church),
HINTON Francis, superior in Grove port,
MURPHY James-Joseph, superior in Balboa,
VIGNOLA Robert, superior in Cristobal.
O'Kuri: James, superior in David.
Dic 19 iunii 1961 :
O LTGSCHLAEGER August, superior in Cologne.
HAUPRTCH Rudolf, scholasticorum director in

'Treves.

Die 26 iunii 1961 :
P LANCQ Jean, superior in Loos.
RONCK1ER Albert, superior in Amiens.

STUDIA VINCENTIANA
f794]

VOTORUM PROBLEMA
INGENS NEGOTIUM.

a plu a

Dieu donner a la Coin
des le commencement,
le desir de se mettre dans l'etat le plus parfait qu'elle pou •rait sans
entrer en celni de Religion. (SV, V, 457.)
1. 11

Sic corn loquebatur S. Vincentius summo perfundcbatur gaudio
atque gratissimo crga Dcum affectu. Eius nempe Missionis societas
annum iam tune agebat trigcsimum, ex quibus viginti quinque prope
sanctus Institutor in arduo debuit nec inscito labore, turn Parisiis
turn Romac, expenders antequam tanta desideria fuissent impleta.
Modo tandem, en S. Sedes, per apostolicam sui generis votorum
Missionis agnitioncm, novum perfectionem profitendi modum a sancto
Fundatore inductum iterum approbaverat.
Statum quidem perfcctionis ctiam cum votis susciperc coram
Eeelesia nec rode tamen inter Religiosos adnumerari, adeo ingens
negotium tunc temporis erat, ut certe sans une speciale conduite de
sa part (de Dieul, it nous etit ete impossible de surmonter les difficultes (SV, V, 453, 496.)
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Duo PERFECTION'S STATUS.
Enim vero. medio saeculo XVII bifariam poterant fideles christianam profiteri sanctitatem : vel in statu perfectionis de lure, in quo
soli inveniebantur Religiosi per approbatac Rcgulae professionem
cum votis sollemnibus, vel in statu perfectionis de facto, qui erat
simplex vivendi modus, sine votis, aut cum votis non sollemnibus,
ab Ecclesia approbatus ut bonus seu honcstus, quemquc profitebantur turn Tcrtiarii et Oblati, singularie ye! communiter viventes
sub ecclesiastica auctoritate, turn aliac sacculares Communitates sive
laicorum, sive clericorum, sive utrorumquc.
PIA INSTITUTA.
Tam vero, ex its Communitatibus in statu perfectionis de facto
constitutis —quae quidem diccbantur « Pia Instituta o—, aliae in
statum religiosum transire quaesicrunt, nec semper obtinuerunt ;
aliae e contra, huncce transitum vitare magnopere contenderunt, nec
omnibus illarum bcnc successit ea plane de causa, quod tria vota
apud religiosos consucta admiserant.
Vota ! Hic haerebat aqua Vincentio quoque. Quaestio de votis
vel hodie adhuc multis manet inextricabilis. Enitamur ergo nos
aliquem exiturn, si forte fortuna faverit, a rei primordiis incipientes.
I
VOTI NATURA.
Nativa cuiusque nostrum libertas coartari potest, non solum a
Superiorihus per imposita praecepta, sed ctiam a singulis nobismct
ipsis per pacta cum aliis inita, quae sarta tecta usquc habere natura
iubct. Cuiusvis autem pacti fundamentum cst promissio, quac, non
modo aliis hominibus dari potest, sed etiam Deo : en votum. Aliquid
ergo vovere quoddam est non necessarium erga Dcum sibi libere
nectcre vinculum. Votum igitur ad privatarn cuiusque conscicntiam
de se spectat ; at cum actus sit qui cultum divinum respicit, Ecclesiae
competit ius, non solum ad eiusdem forte opportunam dispensationem
quod attinet, sed etiam quoad illius et materiam et adiunctorum
moderationem si res ad forum externum pervenit.

Von EXCELLENTIA.
Volum est actus religionis supererogatorius, qui, quamvis inter
Evangelii consilia non legatur, ita nihilo minus a perfectionis studiosis
iugiter invenitur celebratissimus, ut vota de tribus evangelicis consiliis,
de its inquam quae capitalia tandem sacculis mediis fuerunt habita,
in legale evangelicae perfectionis professionis signurn et vestitum,
seu professionis evangelicae « iusta et 0 legitima
sensim transicre,
et nostril diehus plerumque manent (cf. Vincentiana, 31, 343).
II
VITA EVANGELICA.
6. Primum Evangclii consilium est « omnibus rclictis sequi Christurn vocantem in eius saccrdotii ministerium. Iuxta hunc ad cultum
divinum cxercendum statum specialem, alter vel inter primos Christi
fideles coepit constitui ex voluntariae virginitatis amplexu, cui cito alia
Evangclii consilia addita fucrunt : Primo scilicet, fuga a pracsenti
saeculo nequarn, eius abrenuntiatis delectationibus, divitiis, pompis ; et
dein, vita in communi sub oboedientia.
Eiusmodi cgregius vivcndi modus, ad strictiorcm Evangclii normam
cum voluntaria a saeculo segregationc, constituit e pangelicum station,
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quern Ecclesia paulatim prope clericalem station agnovit ut alterum
Dci famulatunt, ab omnibus « convenienti honors etiam habenclum
(Conc. Chalced.).
« P ROPOSITI PROFESSIO D.

Evangclicus is vitae tenor in statu pertectionis, quia « res
magis voti est quam praeccpti » (S. Ambros.), fuit vulgo appcllatus
proposition, ex cius nempe spontanea clectione : Virgo christiana
camem suam sanctificare proposuit » (Tertul.) ; « Quantum a proposito suo virgo deficit » (S. Cypr.). At fideles qui huius generis vitam
sibi proponebant, semel serio concepto proposito virginitatis, rcligionis,
sanctitatis, perfectionis, poenitentiac, uti vatic dicebant, ad illud exsequendum et sancte servandum censcbantur obligati ex virtute religionis
(Cf. Num. 6 : 21 ; 2 Cor. 9 : 7), turn maxime si ceteris fidelihus notum
quovis modo eorinn proposition evascrat.
Conccpti autem propositi exsecutio per actum publicum (v.g.
per veli, habitus, tonsurae acceptionem, per ingressum in monasterium, per parentum oblationcm, set.), vocabatur professio virginitatis, religionis, sanctitatis, perfectionis, quatcnus erat protcstatio de
praesenti voluntate Deo adhaerendi per novas coram Ecclesia obligationcs virtutis christianae : o Virginitatis professionem vestis quoque
mutations signasti » (S. Ambr.) ;
Scio quantum mali sit profiteri
sanctum aliquid, nec implore » (S. August.) ;
Nuper.... in professione
sancti propositi... nomen dedisti » (S. P. Damian). Cf. in subdiaconorum
ordinatione : o Si in sancto proposito perseverare placet, huc accedite*
Saec. mut).
C ONSECRA1 10.
Quidquid Deo offertur, aut eius scrvitio dicatur, eo ipso a
profanis segregatur, sacratur, et sive de rebus, sive de actibus aut
personis ipsis agatur, illud Deo mancipio dart et in eius doininium
speciale transire quodam modo hominibus videtur (Cf. Lev. 27 : 28).
Quocirca. non solum clericorum ministeria, sed etiam vita evangelica,
ex proposito religionis per professionem eiusdem suscepta, censebatur
Deo ut donum et munus debita, 0 Deo devota » et sacrata, ita ut
ab ea recedere, sacrilegium et apostasia aestimabatur : . Monachica
vita... res est sacra » (lust. Novel. 133). Proposition ergo religionis
concipiebatur ut voluntas, intentio, 0 promissio ; professio vero
religionis, ut intentionis exsecutio, effectiva donatio » de praesenti,
consccratio.
S UB REGUIAE IUGO.
Facta autem consecrations sive clerici sive virginis sive monachi,
adhuc remanct ut ea fideliter et religiose in actuali modo evangelice
vivendi de facto servctur. Porro, vita Deo in monasteriis consecrata,
in evangclicis idcirco consiliis ad Christi exempla et documenta exercendis occupata, per proprias agendi normas et usus consuctudinarios
moderabatur. Cupientes ergo in monasterium ingredi ad propositum
religionis exscquendum, ipsa sua petitione voluntatem se habere declarabant intcrnum domus ordinctn et vitae normas observandi atquc scse
subicicndi Superioribus —o militans sub regula et abbate » (Reg.
boned. 1)—, non secus ac clerici, per postulatam ordinationis susceptionem, ad canonicam pro clericis disciplinam se libere obligatos
fatentur.
P ROMISSIO SUBSCRIPT ► .
11. Specialis status susceptio sola huiusce proprii habitus, v. gr.
militaris, vestitione antiquitus significabatur, quam ob rem per plura
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saecula —usque ad annum 1199— ‘'cre iurcque merito dicebatur
Monachum facit habitus ». Hinc summurn omni tempore habitus
momentum ; authenticarn religionis professionem secum ferebat, quam
subsequentes forte promissionum et benediction is ritus demum confirmabant. Clericorurn autem obligationum assumptio sponsione insuper
quadam —eaquc interdum scriptis data— quinto saltem saeculo
coepit fieri ; quam profecto eamdem praxim pro monachis secuti
sunt, post s. Pmarmust Ct s. BASILIUM, alii Regularum latores.
Sanctus BENEDicrus, qua civis romani erat mente iuridica praeditus, a candidatis expressam
promissionem
exigebat, iuratam
—cf. romanorum « militiae sacrarncntum
et subsignatam, de
futura stabilitate in monastcrio et (le obocdicnti sub abbatis directions Regulac observantia ; documentum professionis cum subscripta
promissione, vices agens profitentis —per ilium actum iam persona
sacrata effecti—, ab ipsomet in communitatis, reliquiarum martyrum
et Dei praesentia, deponendum erat super altare —ubi ilia dona Dco
oblata et devota mos crat afferendi—, certiore quippe effecto non
amplius ei licere « cgredi de monasterio, nec collum excutere de sub
iugo Rcgulae » (cap. 58).

III
NOTIONITS VOTI ORIGO.

Religiosae obligationis idea quae hominum conscientiac primo
apparuit in iuramento assertorio, dein, per iuratam alteri homini
factam promissionem, ad nostram voti notioncm tandem pervenit.
Sicut namque divinac vindictae timor ittratorem ad veritatem et
fidelitatem scrvandam movet, sic homo Dco aliquid promiitit, offert,
donat in divinac benevolcntiae spcm aut gratum animum. Inde oblationes religiosae et sacrificia, lode vota nostro sensu.

Religionis professio quam monachi per plura saecula fecerunt,
hodicrna vota thcologica non continebat. Primorum evangelicae perfectionis profcssorum religiosa obligatio erat potius iuramentum promissorium promissio, non Deo, scd coram Deo, communitati seu
monastcrio dabatur, quae quidem conceptio vel in saeculi XII scriptoribus adhuc interdum invenitur.
Cum a fidelibus promissiones, animo quidem religioso, fiebant,

vota appellatae, voventitun conscientia initio obiectum promissionis
seu matcriam pracsertirn respiciebat, quae lode, vi voti, in Dei dominium transibat (num. 9), et idco objective sacrata et Deo debita
habcbatur : « ...tihique reddmnt vota sua aeterno Deo... ». At paulatim
mentium attcntio ad vovcntis actum versa est, ita ut iam ipsa persona
fidelitatis » et a hominii
ex
—sub influxu feudalismi notionum
voto Deo ligata gcneraliter fuit censa.
a VOTUM •ONTR1 I'ROPOSITI'M
16. Mentis immutationcs necesse est in ipsam transeant loquelam.
Quo clarior decursu temporum in Helium conscientia surgebat idea
cuiusdam promissionis quam —simul cum desiderio efficaci— supra
dictum proposition religionis germine continebat (num. 7), co frequentius id appellabatur
votum religionis ; ita ut, saeculis x, XI,
XII, votum » religionis saepius in cotidiano sermon, saltem scripto,
occurrit quam vetus « propositunz » religionis. At res ipsa per « propositum » antiquitus significata, fuit etiam simul quasi colorata ex
pedetemptim crescente vigore subiectivo et personali voti.
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VOTUNI CONTRA

a

PROFESSIO D.

Par:ter vox
votum incepit adhiberi, loco vocis profcssio
(num. 8), ad significandam regularis observantiae promissionem scriptis
et verb() sub ingressu ad monasterium praestitatn post noviciatum ;
et tune, ad inde faciles confusiones avertendas, orta est distinctio
inter votum rcligionis (pro vetere . propositum rcligionis » aclhibitum),
et votum prVessionis (pro antiqua professio rcligionis. usurpatum).
At iterum hic etiam res per
professio antra significata, novum
colorem moralem accepit una cum nova dcnominatione.
IV
REGULA SUB VOTO ?
Primitivo iuramcnto promissorio circa regularem observantiam
in votum » ita fere clam converso, monachi meticulosi animi paccm
amiscrunt oh multiplicata peccandi pericula ex facillima tot Regulac
articulorum inobservanlia ; cis Regula erat potius
laqucis plena
infernalis muscipula ». Excruciantis aporiae solutionem alia alii tentaverc via.
Videhatur quibusdam Rcgulam non obligare quia . non constat
institutionibus quae mutari et lien possunt ab
abbate », at libenter concedehant quod hae
magis utiles sunt ad
puritatem mentis quae cola quaerenda cst coram Deo » (Julien de
VIIZELAY, t 1100).

praeceptis., sed

Nec certiorcm consultants ostendit exitum sanctus BERNARDI'S

(an. 1144). Distinguens in Regula praecepta et remedia, non omn4:t
contra Rcgulam peccata essc letalia respondit : « Solum itaque
sucrim fregissc votutn, violasse propositum, pactum pracvaricasse,
qui et praeceptum contcmpserit et remedium... Inveniuntur in Regula
et praccepta obocdicntiae et inoboedientiae rcmcdia, ut ne pcccando
quidam a Regula receclator. Fateor sane impossibile cuivis mortalium
'eI venialitcr interdum non dclinquere in pracceptis oboedientiae
(PI., 182, 879-880).
Erant etiam qui in conflictus solutioncm distinguebant inter
ea quac s. Benedictus in Regula pracscribit, et ca quae Christus
in Evangclio proponit, quorum tria tantum monachum sub voto obligabant : . Icsus vitae vestrae sanctitatem... in trihus praeordinavit,
scilicet, in dilectione fraterna, in communi substantia, in humili oboe(Hildebert du MANS, f 1133), aliter dictum :
dicntia
in communi
dilectione fraterna, in communi substantia, in communi oboedientia »
(Pierre LE MANGEUR, t 1178).
21. Aliunde nervosus et victor surrexit abbas quidam cisterciensis
(Alfred de RIEVAULX, f 1166) contra quosdam opinantes monachum
non teneri ex voto nisi ad stabilitatem, ad conversionem, ad oboedientiam, quas ipsi appcllabant « professionis substantiam : cetera
vero, non ut Regulae nostrae corpus, sed tanquam ipsam iuvantia,
ipsam nutrientia, operc complere tentabimus » ; quibus argute abbas
respondebat quod omncs Regulac praescriptiones « christianis omnibus
proponuntur..., ipsis autem Regulae professoribus, non iam proponuntur, sed etiam imponuntur
(PL 195, 608, 611).
Pro aliis
substantiva religionis » crant silentium, poenitentia,
orationes (Pierre de CELLE, f 1187). Nec deerant qui (v.c. Adam
L'Ecossms, ca. 1184), post Casianum (428) ct Columbanum (550), professionis religiosae substantiam in tribus concupiscentiis renuntiationibus ponebant.
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FORMULA BENEDICTINA.

Candidato benedictino Regula cap. 58 praescribit : « ...promittat
de stabilitate sua et conversatione morum suorum et oboedientia
coram Deo ». Erratum esset hic agnosccre triplex voti obiectum, multoque minus agitur de consuctis rcligiosorum votis. Haec verba in
profcssionis formulas transierunt, et profitentes unam eandemque
rem illis promittcbant, nempe,
sub Regula vivere et conversarc
( F LAVIGNY, ca. 690), id est, cum
fratribus perseveranter versari in
regulari monasterii observantia sub abbatis regimine. Idcirco, in
variis formulis tres, vel duae vel una tantum, quaelibet ex illis verbis
stabilitas »,
conversatio 0,
oboedientia » invenitur ; et formula
A LBI, omnittin antiquissima (ca. 620), sic addit : ....oboedientiam ct
caritatem... promitto custodire ». Unum recolcndum ad clariorem rei
cognitionem : Sacculo ix, loco vocis
conversatio », dici coeptum
fuisse
conversio » in formulis ( S MARADGE, H ILDEMAR) ; at genuinus
conversationis D sensus nunquam fuit deperditus (cf. S. Th., 2-2, 184,
8, 0).
CANONICORUM FORMULA.

Supra dicta bcnedictinorum incommoda effugcrunt Canonici,
pracsertim regulares, qui, aliquas monachorum observantias sihi
aptantes in evangclicac perfectionis studium, sic versus 1050 professionis formulam immutaverunt :
...promitto coram Deo... emendationem morum mcorum, praecipue in ca:. itate, in communione, in

oboedientia... 0.

Manifestum omnibus semper fuit virginitatem ad vitam evangelicam pertincre. Item, vita communis renuntiationein possessionum praeviam ex parte candidati secum ferebat. Oboedientia autem
quam anachoretac et antiqui monachi in mcnte habebant, potius
senioris » doctrinam seu magistri spiritus in
dominici schola
servitii
auctoritatem respiciebat ; at diuturna vitae communis experientia docucrat quanti momcnti imperiosa oboedientia esset :
Praecipua ibi virtus et prima est oboedientia
(Sulp. Sever.,
anno 404).
De sola igitur oboedientia, aliis duobus pracsuppositis, S. Benedictus promissioncm exprcsse faciendam iniunxit. Orta autem . voti
obligationis notione, satius fore invent= est ct castitatcm et paupertatem etiam expresse promittere in Canonicorum formula, quae, eadem
vel similis a Victorinis, Praemonstratensibus, aliis, adhibita, magnam
accepit auctoritatem cum die 17 decembri 1198 S. Sedcs Trinitarios
sic approbavit :
Fratres... sub oboedientia, in castitate, sine proprio
vivant D.
FRANCISCALIUM FORMULA.

26. Quamvis canonistae, v. gr. Huguccius Ferrariensis ca. 1190,
rem uberius adhuc declaraverunt distingucntes inter ea « quae Domino
vovit et promittit » monachus, sc. « abrenuntiationem propriorum,
sui abdicationem, ct corporalem contincntiam », et ea
quae promittit abbati ut homini o, sc. observantias monasterii, nihilo minus,
matcria profcssionis sub voto non illico ct extcmplo omnibus clara
fuit tota. Benedictini, carthusiani, forte alii, veteri formulae post
aliquas titubationes tandem sine ulla immutationc adhacrcntcs, sub
ea implicite vovere iam tune intellegunt tria in posterum consueta
consilia cvarigelica, nam « abdicatio proprictatis, sicut et custodia
castitatis Lsubstantialiter] est annexa Regulae monachali » statuerat
ca. 1200 Innocentius III. Item dominiciani (1215) forte alii quoquc,
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unam oboedicntiam expresso vovcre inceperunt, at tacite
etiam et paupertatis vota emitterc intcndunt.

castitatis

Sect formula a franciscalihus assumpta (1223, 1260) : . Voveo...
toto temporc vitae servare Regulam... vivendo in oboeclicntia, sine
proprio, et in castitate
valde periculosa exstitit, et summi Pontifices
iterum atquc itcrum (v.c. 1279, 1312) debuerunt Minor= scrupula
variis declarationibus tollcre. Ideo visum est aliis praestare, ad
animi anxictates vitandas, vovcre
secundum Regulam
(S. Th.,
2-2, 186, 9, 1).
P ROFESSION'S OBNUBILATIO.
En igitur quo modo quaedam minime contemnenda immutatio in status perfectionis susceptione sine sensu subrepsit. Initio
agebatur de promittenda vita evangelica sub monasterii Regula :
Propositum religionis erat cuiusque sibi scri p facta promissio, professio religionis Superioribus coram facta promissio (n. 7-8). Ubi
autem vox
votum vocibus « propositum et « professio . substituit, quandoquidcm « voti significatio ipsamet evolutioncm subierat
(n. 15), effectum est inde necessarium quaedam dututaxat Regulae
capita determinare uti
voti obiectum, ipsi Deo sc. promissum,
et non tantum coram Deo..
At yew tune, voti praestantia in perfectionis statu suscipiendo
adeo immodicus fuit data, ut professioncm retruderet : « Non
igitur, ut quidam existimant ignorantes quid dicant, monachus
Regulam profitetur, sed isle tria secundum Regulam potuit scribere
abbas quidam casinensis (Bernard A YGLIER, .1 1282), qui eerie scire
ncquit verba . secundum Regulam . —quac, ctsi non in eodcm contextu,
inveniuntur in formula At.ot— sacculo ix primo in formulis professionis apparuisse (Stort g Acm, ca. 858), co forte quod voti notio sensu
personali conscientias tune subintrare coeperat.
Var..% it PROFESSIO.
Quod autem monachus in sua ad monasterium incorporatione
Regulam non profiteatur, sed ilia tantum tria capita, vchementer
quidam mirandum multis crat, qui aliquid in re erratum suspicantes
distinctionem tandem cavillati sunt inter res « ex voto ., et res
. propter votum et ex consequentia obligantes (Arald. Guido dc
B AYSIO, f 1313), et explicabant ceteros Regulae articulos praeter qui
sub voto cadunt, et ipsos quoque voventem quodam modo obligare,
ex co videlicet quod, directc vel indirecte, ad votorum observationem
ordinantur velut coram 0 antemurale » (S. Th., 2-2, 186, 9, 0), quod sane
dc multis verum non est.
31. Rei autem vcritas est quod ad perfectionis statum vota per
se non sunt necessaria ; Regulae vero professio, ita ad rci naturam
per se pertinet, ut, quamvis niltil forte expresso dicatur, nemo usquam
Superior candidatum admittet quern Regulae observationem profiteri
nolle praesciverit (cf. Vincentiana, 27, 246 ; 30, 307-308). Actus igitur
vovendi certa dumtaxat Regulae puncta non potest quin per se
supponat, confirmet, atque significet praeviam licet tacitam erga
ceteras observantias regularcs obli gationem, libere a vovente ipso
facto acceptam. Ad rem dilucide Tridentinutn (1563) : « Regulares...
ad Regulae quart: professi stint pracscriptum vitam instituant,... atque
in primis, quac ad suae professionis perfectioncm —ut oboedientiae,
paupertatis et castitatis... vota— sunt pertinentia, fideliter observent
(scss., 25, 1).
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SIGN0RUM CONVERSIO.

Hague, per quinquc amplius saccula monastica professio in
novicii aggregations ad corpus fratrum continebat promissionem de
regula observanda, non secus ac clericalis professio in voluntaria
ordinum susceptionc sccom ferebat publicc agnitam ad sacros pro
clericis canones obligationem. Postca vero, « voti
notionc in christiana conscientia absoluta, omnes intellexerunt se sub « voto
tcneri,
et clerici ad legem caclihatus, quae inter sacros pro cicricis canones
eminet, et monachi, non solum ad castuatem quoque scd etiam
ad paupertatem et oboedientiam, quae ad vitam evangelicam in
communi degendam capitales sacculari experimento compertae
fucrunt.
Benedictinorum igitur originates incorporationis formulae —adhuc alicubi adhihitac— verae sunt
professiones
seu promissiones hominibus, i.e. communitati factae de vita regulari agenda ;
quae tamen, indc a saeculo xii, significabani trium
votorum emissionem
seu promissionem Deo datam de ttibus consuetis evangclicis consiliis. Dum e contra formulae incorporationis ad perfectionis
Instituta novc structac post saeculum xllt stmt plerumque votorum
nuncupationes 0, quae simul necessario sunt
professionis
signa,
sollemnitates, iusta, legitima.
V
V OTA ET VOTA.
Votum, de se, solum Deum respicit et voventis conscientiam
(n. 4), nec ulla inde datur differentia inter vota. Ex parte tamen
materiae, praesertim ubi primum vota fucrunt ad perfectionis statum
profitendum ordinata cum in!unctis ab Ecclesia certis effectibus, vota
a votis distinguere co urgentius necesse fuit, quo vovendi mos et
devotio ferventius aped fidelcs sacculis mediis crebuit.
C ASTITAS SACRATA.
Ecclesia idle ab initio fidcles continentiam profitentes a
nuptiis postca constanter arcebat, turn quia de re Deo data et
sacrata (n. 9) agebatur pro vetcrum mentalitate —hodiedum persacridurante apud paucos qui voti privi castitatis violationem
legium esse tcnent—, turn etiam ob servandam fidelitatem Sponso
palam datam et abhinc iugiter debitam : Virgincs Christo maritae
(Tertul.). Quoniam tamen de virtute tarn ardua agitur, quid mirum
si, sive inter clericos et monachos, sive inter virgincs et continentes
praevaricationcs acciderent ?
CONIUGIA SACRILEGA.
36. Enirn vero multi ex fervorc momentaneo, ob periculum aliquod,
grati animi ergo, cet., « virginitatis propositum
concipiebant, aut
religionis propositum
quod continentiac obligationem
secum
ferebat ; at postea, animo inconstanti aut mutatis adiunctis, propoprofitebantur
aut facta
professione ., in
sitam castitatem non
sacra sc. ordinations, in veli sacri acceptione, in sui monastcrio
traditione, ad nuptizis tandem aliquando convolabant. Non deerant
qui sentiebant ciusmodi coniugia, non solum sacrilega, sed ct nulla
esse ; hinc sine fine animi anxictates et quaestiones quoad effectus
matrimonium dirimentes an solum impedientcs suscepti . propositi
nondum professi, et « professionis Y, non de facto servatac. Cuius rci
disputationes, notione voti evoluta et evulgata, frcquentiores acrioresque exstiterunt, ex quihus voti secreti, externi, publici, sollcmnis, cet.
distinctiones incertis definitionibus exierunt.
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VOTI SOLLEMNIZATIO.

Sancta Sedes, post rnultas inter doctores opinioncs, tandem
anno 1298 declaravit :
solum votum... solenne, quantum ad
post contractum matrimoniurn dirimendurn, quod solennizatum fuerit
per susceptionem sacri orclinis, aut per professionem... factam afield
de Religionibus... approbatis... » (3, 15, in VI°). His solis votis
sollemnibus
contraposita cetera omnia appcllata fuerunt
simplicia » ; et factum est ita ut duplex distingucrctur o votum religionis : Votum religionis simplex, id est, votum ingredicndi rcligionem (antiquitus proposition religionis vocatum), et votum religionis sollemne (vetus professio propositi scu voturn professionis),
id est, ipse ingressus in religionem (n. 16-17).
Votum ergo simplex erat mera promissio, dum votum sollemnc
erat voti simplicis exsecutio et sui traditio in monasterium ; qua
propter, votum sollcmne habitum est perpetuum, irrcvocabile, definitivum, ‘el ipsi Papac indispensabilc, brevi . sacratio ». Quae tamcn
omnes proprietates voto sollemni ab extrinseco accidebant, vid.
propter professionem » quacum « sollemnizabatur » votum, quaquc
novus vitae status, np. perfectionis, suscipiebatur. Hine tota quaestio
dense caligavit cum posterius, origine distinctionis huiusque ratione
iam oblitis, novae appellationes ita fuerunt voto in gencre et per se
sumpto applicatae ut crederetur votum sollemne continere . traditionem » et consccrationcm », votum vero simplex dumtaxat « promissionem », quod profecto intellectu caret omnino.
VI
V OTA RELIGIOSA.
S. Vincentius suis rcgulam fccit ab Ordinario parisiensi
anno 1641 approbatam « ut singuli... paupertatis, castitatis et oboedientiae... votum simplex... emittant » ; Sancta Sedes vero Missionem
nostram confirmavit
cum emissione votortim simplicium... » (SV,
XIII, 285, 381).
In primordiis apud omnes erat sermo de voto religionis, vel de
« votum » voci « propositum . sufticiebat ; ex eo vero tcmpore quo determinata regularis obscrvantiac
capita assignata tandem fuere ut concreta voti materia, mos pluraliter
loquendi de votis, de trihus votis religionis, fore pracvaluit.
Item, effcctus dirimentes sollemnizationis pro castitate inventi
et primo consulto intenti, postea etiam paupertatis, quin immo et
oboedientiac, votis, non sane sine miris cavillationibus, fuerunt
applicati. Hinc evenit ut vota sollentnia, et vote religiose, pro una
eademque re universe haberentur.

voto professionis, quippe vox

VII
M ANUIJM
41. Fcudalismi tcmporibus ubiquc usu venerat contractus civilis
eornmendatio » nominatus, quo
homagium » ritu immissionis
manuum praestabatur :
...mihi decrevit voluntas ut me in vestrum
mundoburdum tradere vel commendarc &berm... » (Anno 872).
Tam cloqucntem ritum sibi accomoclavcrunt Canonici regulares,
v.c. Victorini parisienses, Praemonstratenses, alii, ad Regulam a
noviciis admittendis profitendam :
Quando suscipi quis debucrit...,
flectat genua coram abbate, et ambas rnanus suas iunctas simul
ponit in manibus illius... . Reddis to Deo ad serviendum... hula

Regular?: ?...»

Reddo ! ».
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VOTA a IN MANIBUS

Canonicorum ritum ad candidatos in noviciatum admittendos
sibi postea assunipserunt Mendicantcs, v.c. Dominiciani, Augustiniani, multi alii, ad religiosa vota nuncupanda. Ritus, vere aptus ad
significandam propriae personae monasterio scu communitati traditionem —in qua perfectionis professio consistit, cuius quidem vota
emittendi actus signum est et confirmatio—, non adeo aptc certe
significat vota ipsa, utpotc quae a Deo —cui soli per sc clirigunturillico accipiuntur, nee ullo tertio interposito opus est qui illius vice
ea accipiat.
Porro, ex huius ritus inlluxu, religiosorum vota in genere
cocperunt dici emissa « in manibus » Superiorum, et etiam vota a
monasterio « acceptata ». Re tamen ipsa, quod Superior vet Institutum
de facto accipit, non est quidem votum, cuius promissio Deo dumtaxat
fit et ab co uno accipitur (Dt 23, 22 ; Pr 20, 25), sect voventis oblatio
in membrum communitatis, id profccto in quo plane stat « professio
religiosa.
44. Longius adhuc a prima institutionc ritus discessit cum versus
finem sacculi mit — auctore DURAND DE MENDE — cocpit adhiberi etiam
in virginum velationc quamvis nulli communitati voventes interdum
incorporabantur ; quin irnmo, vet in ipsa presbytcri ordinations
idem ritus ad oboedicntiarn praelato promittendam fuit tunc introductus et ad nostros usque dies manet.
VIII
VOTA Tlin.riAtuonuttt.

45. Primis sacculi xit lustris, christianac perfectionis studium
quod multos clericos praccedenti saeculo duxerat ad constituendas
Canonicorum regularium communitates, etiam laicos movit prae
ceteris ferventes ad evangelica consilia medio in saeculo sequenda
sine familiae derelictione quern in modum sane fecerunt tertiarii
praemonstratenses (1125), humiliati (1175), franciscales (1221), dominiciani (1285), ceteri, apud quos infrcquens non fuit, praescrtim
saeculo xiv, mos emittendi vota castitatis et oboedientiae.
46. In promptu est videre talia vota non fuisse sollemnia scu
religiosa ; at evidens item est ea non fuisse vota omnino conscientiae
et priva, cum oh opportunam Eccicsiac approbationem, v.gr. die
2 octobri 1452 pro carmclitis, in signum fuissent constituta incorporationis ad Tertiurn Ordincm. Specie, fuerunt die 21 ianuario 1521
a S. Sede approbati cum tribus consuctis votis tertiarii franciscales
in communi viventes, nee tamen religionem constituentes ; quorum
ergo status et vitae tenor, non ut religiosus ideo full agnitus, sed ut
pius aut « bonus » vivendi modus.
IX
IESUITARUM VOTA.

47. Cum icsuitae, quibus diuturna opus crat ad ministeria praeparatio, longe inconvcniens invenirent quod vota religiosa suorum
esscnt ob sollemnitatem perpetua et indispensabilia, a S. Sede die
2 iulio 1550 obtinuerunt ut Socictatis scholares et coadiutores cmittcrent vota..., non quidem solemnia, sed quibus tencantur quamdiu...
Gencralis in Societatc cos retinendos esse censuerit ».
Res a sacculis non audita canonistis hacc fuit : Vota in religions
cmittcnda cx parte dumtaxat voventis perpetua ! Doctores quam-
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plurimi acstimarunt ciusmodi vota —quae in S.I. Constitutionibus
dicebantur « publica, licet non sollemnia », sed . simplicia »--- non
fuissc vcre rcligiosa. Contra dicentibus iesuitis Sancta Sedes toto
capite annuit cum die 1 februario 1583 et 25 maio 1584 declaravit
« vota ilia emittentes in statu religionis vcre constitui, quippe qui
per ca ipsa se Societati dedicant atque actu tradunt ».
E XPLICATIONES.
Adhuc institcrunt extcrni arguentes saltem scholasticos in
Societate incorporatos minime essc, quod, iuxta Constitutiones ipsas,
non in manibus cuiusquam vota sua cmittunt ». Ad hoc Capitulum
generale Socictatis declarare debuit, illud demum in Constitutionibus
dictum fuisse, quod in formula votorum nulla fit hominis mentio,
scd ad solum Deum tota promissio dirigitur ». Cui nova postca
addita fuit declaratio :
Ut hoc votum soli Deo offertur, et non
homini, ita nemo id admittit ; propterea in nullius manibus fieri
dicitur » (III, 4, 3 D ; V, 4, 3).
Hisce explicationihus vel inter ipsos iesuitas non omnes quiesci
potuerunt ; et S UAREZ, considcrans vcrba Papae
per vota... se
Societati... actu tradunt » etiarn de scholasticis dicta, concludit :
Certum est hacc vota ficri aliquo modo in manibus Praelati Societatis... ; negari etiam non potest quin haec vota scholasticorum
aliquo modo a Societatc admittantur, alioqui cum illa non vere
unirentur ». Et rem sic explicat ipsemet :
In Constitutionibus
dicuntur hacc vota non ficri in manibus alicuius qui ita illa acceptet
vel recipiat, ut Societatem obliget ad ea semper in suo valore
rctinenda ; id est, vota a Superiorc non absolute accipiuntur, sed
tantum sub condicione . si Societas huiusmodi personas retinere
vclit» (10, 3, 1, 7 ; cf. 7, 6, 15, 11).
R EI EMODATIO.
Ad tam tunc temporis implicatum ncgotium expediendum sat
est nobis hodie sic distinguere
Vota, ut vota cunt, semper et
ubique —ab uno tamcn Deo ncminc intcrposito— acccptantur, sive
sollemnia sive simplicita aut secreta ilia sint ; ut vero vota signa
stint ct legitima professionis perfectionis in aliquo Instituto evangelico,
semper et ubique acccptari dcbent a Superiorc admittente, quamtumvis
simplicia et privata dicantur vota. Quod profecto aeque valet de
iureiurando, de promissionc, de consccrationc, quovisvc alio actu
distincto a voto, qui ut signum in casu adhiheatur ; res enim significata, ncmpc professio, suapte natura postulat ut accipiatur.
X
P ROFESSIO SUPER HOSTIAM.
Quod autem cetcrorum iesuitarum vota practer ea scholasticorum, manibus eius qui admissurus sit » cmittantur, hic non est
nisi vulgo acceptus modus loquendi, nam in eorum pronuntiatione
non usurpatur ritus immissionis manuum apud alios Mendicantes
consuetus —nec ceteroqui vetus ritus oblationis super altare benedictinorum proprius—, sed alius novus.
Mos scilicet semper fuit in iuramentis praestandis se aliquo modo
in divinitatis pracscntia constitucre per sacrarum rerum contactum
aut per locorum vet personarum relationern superis dicatarum ; hint
medio aevo apud cquites christianos usus cocpisse fertur sollemniores
praestandi promissiones coram Sanctissimo ante eiusdcm sumptioncm.
Quern porro ritum, lam anno 1331 in Capitulo franciscalium ad Perpignan adhibiturn, S. Ignatius suis praescripsit : « Qui... professionem
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admittet, postquam publice Missae sacrificium obtulcrit..., cum Sanctissimo... ad cum qui profcssionem est emissurus se convertat. file
autem... votuni... leget... Post... sumet Sanctissimum » (V, 3, 2).
Hic ritus projessionis ad hostiam fuit a plerisque religiosis postea
acceptus, et a S. Sede regulatus (27-VIII-1894). Originalis tamen modus
loquendi de votis non est immutatus, et omnium religiosorum vota
dici facta • in manibus Superioris usque perguntur.
XI
P ERDIFFICILE AUSUM.
Cum S. Vincentius aliquot ecclesiasticos sibi sociavit ad piam
GONDI- S ILLY fundationem pro ruricolis evangclizandis exsequendam, quo
ipsi aptiores et efficaciores Vcrbi ministri tierent, congregatis normas
praescripsit evangclicae perfectionis, inter quas pracstituere cogitavit
consueta tria vota. At cum ita agendo, religiosum statum nec ipsemet
nec sui profiteri ullo modo vellent, tenaci et ingenioso studio desudare
annos viginti quinque prone Institutor debuit ad novum vincentianae
Missionis perfectionis statum cum votis non religiosis tandem conciliandum. Etenim, si iam aderant in Ecclesia tertiariorum communitates, et persona- monastcriis oblatae, qui consucta emittebant vota,
nec tamen religiosa, quia non sollemnia, at ex altcra parte icsuitarum
coadiutores et scholastici simplicia etiatn vota nuncupabant ac
tamen veri religiosi crant. Unde, ad religionis syrtim non impingendam, haud sufticiebat, sicut illuc usque, quod vota non essent
sollemnia.
I NSTITUTUM CUM VOTIS.
Ad propositum aclipiscendum S. Vincentius, postquam a
S. Sede suac Missionis obtinuit agnitioncm, non ut congrcgationem
religiosam
(SV, XIII, 258), sed ut . Pium Institutum » (262), tune
—explicat orator J OLLY in precibus Papas porrectis—
modum
qucmdam vivendi expresse extra Religionis statum instituit, continentem tamen emissionem trium votorum simplicium, nemine acceptante et recipiente » (365), cuius approbationem
pro bono
ut dicebatur, ab Ecclesia modo quacrebat.
S UPER CAUTELAS CAUTELAE.
Simplicia iesultarum vota vere religiosa sunt —nec solum
ex privilegio, ut externi
quia per ca vovens Religionem
profitetur, ut Rcligio namque fuit Societas Iesu approbata. At quia
huius effectus ratio vulgo reddebatur quod corum vota a Societate
acceptabantur, utpote in manibus Superioris cmissa, ideo, cautus
Vincentius in precibus S. Sedi oblatis addidit
nemine acceptante
et recipiente », quod significantius in brevi pontificio tandem obtento
sic exprimitur : ....in corum cmissione nemo intersit qui ea acceptet,
sive nomine Congregationis, sive... Romani Pontificis nomine » (381).
Quoniarn tamen scholarcs icsuitarum vota sua simplicia in
nullius manus emittebant nec idcirco a Societate acccptabantur, quibus
minime obstantibus religiosi were erant, eo quod, iuxta suarezianam
explicationcm, adcrat ibi condicionata quaedam acceptatio, hac de
causa Vincentius vigilanter declarabat quod Missionis vota . emittuntur... sine ullo superiore acceptante, etiant sub condicione, nomine
Dei vel Congregationis » (368).
C AUTUS ATOUE CATUS.
56. Nec satis circumspccto Vincentio. Apud iesuitas Superior se
vertit cum Sanctissimo versus vota mittentem quasi eius verba recepturns. Catissimus ergo Missionis Institutor praescripsit :
Inter mis-
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sarurn sollemnia, superiore celebrante et audiente, sed non recipients,
cmittant rota » (285) ; quod ilk alias exponebat :
ne dit mot et
ne repond rien o (XIII, 373). Et J OLLY, Procurator ad S. Sedem :
« Vota, ut omnis tollatur difficultas [seu occasio credendi vincentiana
rota esse religiosal, emittuntur sine sollemnitate, caerimonia, benedictionc et consecratione » (X111, 368). Quin immo, ne se vertat erga
voventem adstans Superior, formula recitatur
a haute voix, a

genoux au pied du saint ante!, et immediatement apres tote le pretre
a communie sous l'espece du pain » (Rcgl. Semin. Inter., chap. 16).
Arun VINCENTINAS.
Geminae familiar vincentianae cadent sunt rota ; at, cum
Puellarum Caritatis Institute periculum adulterationis longs adhuc
maius fuisset, decrevit Fundator ut earum rota, ad annum quidem
dumtaxat valitura, emitterentur, non ad Missac communionem, sed
ad consecrationem : a ...incontinent apres l'elevation de la Ste Hostie »,
quod post gallicam Revolutionem mutatum Unit in
immediatement

apres les deux Elevations de la Messe o.
O RIX) S ANCTI P ETRI ».
Denique, cum Papa declaraverit ouod iesuitarum rota . ex
voventis et admittcntis intentione simplicia cxsistunt
(25-V-1584),
ita concedens et pro comperto habens quod vota esse sollemnia aut
simplicia ex agentium tandem intentione demum pendet, its de
causis Vincentius itcrum atque itcrum affirmabat quod apud suos,
etsi rota cmittere cupichant, status tamen religionis nullo modo
intenclebatur :
Religiosus status nec petitur nec intenditur, imo
expresse cavctur» (366 ; cf. III, 247 ; V, 320). ()tram ob rem, votorum
quidem approbationern pro sua Missione a S. Sale enixe postulabat,
at . ita tamen ut dicta congregatio ob dictum rot um emissum nequaqtmm de numero Ordinum religiosorum censeatur, nec de corporc
ckri saecularis esse desinat » (XIII, 285, 382) ; quod de facto fuit ita
statutum. Ad rem commentatus aiebat Vincentius : . Notts sommes
de la Religion de saint Pierre * (XII, 373, 376) ; quod quidem de se
dixerunt Canonici medii aevi qui scum
Ordinem Sancti Petri »
Ordini sancti F3enedicti », scu Ordinem Clericorum
opponehant
()Mini monachorum (PL, 170, 664).
« S AINTE. INVENTION ».

59. Admodum tenenda sun! sua cuique, philosophabatur Orator.
Omne namque ens sui tenax est. Propriam ergo naturam sequamur
Vincentini. Propriam namque, distinctam, perspicuam figuram, et
asceticam et iuridicam, nostra Missio a sancto institutors, non sine
divino afflatu, accepit :
La Providence de Dieu a enfin inspire a

la compagnie cette sainte invention de nous mettre dans un coat
atiquel nous avons le bonheur de l'etat religieux par les roux simples,
et de demeurer neanntoins dans le clerge et dans l'obeissance a
Nosseigneurs les prelats arrant a nos emplois (III, 246).
Plum Institutum », per saccula tria statum
Pristinum illud
perfectionis de facto tantum constituens, iam est de lure in Ecclesia
evangclicae perfectionis Institutum agnitum (1947), neque saeculare
quiclem neque religiosunt, sed liherale, inter communitatcs scilicet
non religiosas adnumerandum. Illud ergo prout Conditori placuit
usquc mordicus tencamus : Multae quident stun in Ecclesia mansiones,
et ihi unusquisque debet florescere ubi sates est (Pius XII).
Fermin CAMPO, C.M.
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NUNTIA VINCENTIANA

EUROPA
795]
PROVINCIA PARISIENSIS.
Ubi nata est, « Missio » laborat. — Rogantc Exc.mo Episcopo

Ambianensi (Amiens) et consentiente Rev.mo Superiori Generali,
Provincia Parisicnsis quatuordecim praefatae diocesis paroecias
suscepit. Quac autem sectorem missionalem constituunt cuius
P. L IGNIE, c.m., a duobus vincentianis sodalibus adiuvatus, superior
renuntiatus est. Novae vero communitatis sedes est in pago vulgo
dicto Ailly-sur-Hoye. Inter dictas paroecias vicus Folleville invenitur cui P. F LEURY usque nunc se addicebat... Sic vincentiana
Missio redux est in patriam suam. Filios suos laborantes in locis
quibus cvangelium Christi et divinam misericordiam attulit,
S. Vincentius fortunet !
I 796'
In urbe Montreal. — Domui quae in Canada anno 1956 erecta
est et quam P. R ADIAAc regit, novus confrater flatus est. Hic
P. J AOUEN, Director Spiritus seminarii Sancti Ioannis-Mariae Vianney nuper renuntiatus est. Cuius autem tundator, R.P. M ENARD,
o.f.m., iam diu vincentianum sodalcm desiderabat qui in alumforum animis curam impenderet. Hodie dictum seminarium
ducentos quinquaginta itivenes numerat cupientcs sacerdotalem
vitam qui, post philosophicum et theologicum cursum, eligere
dioecesim vel religiosam communitatem quibus se dabunt
poterunl.

[7971,
PROVINCIA NEAPOLITANA (P. Saverius L OPANE, Oria, septembri

1961).
Solemnes celebrationes Hebo in honorcm B. lustini de Jacobis. —
Die 25 Win Hebo (Aethiopia) quotannis honoratur B. Iustinus De

Jacobis. Hoc anno, prima centesima luce recurrente ab interitu
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magni apostoli ct Aethiopiac Patris, confratres nostri, quasi
missionem solenmium celebrationum in eius honorcm habitarum,
curaverunt solemnem benedictionem primarii lapidis condendi
templi Immaculati Cordis B. Mariac Virginis iam diu propositi.
Interfuerunt Internuntius Apostolicus apud aulam caesaream
Acthiopiae, Exc.mus Iosephus MOJOI.I, et quinque alii episcopi,
scilicet Exc.mi Aserat Mariam JEMMIRU, exarchus apostolicus de
Addis-Abeba, Aloysius MARitsioNt, vicarius apostolicus Erythraeac,
Albinus TESTA, coadjutor de Asmara, Franciscus JANSSEN, c.m.,
vicarius apostolicus de Gimma, et Abraham FRANCOIS.
Neapoli civitatem Hebo pctiit novus Visitator nostrae Provinciae, Rev. P. Josephus CAPASSO cum R.P. Salvatore PANE, iam
praefecto Apostolico de Tigrai.
Solcmni ritui adfucrunt omnes communitates religiosae Erythracae, scu Cappucini, Cistcrcienscs, Comboniani, Fratres Scholarum Christianarum cum magno populi concursu. Hospites
omnes a P. TErA, superiors c.m., et a Sorore CAMBILARGIU, superiorissa Filiarum Caritatis, magna cum benevolentia recepti sunt.
Duni alumni scholae apostolicae in Hebo et prae-seminarii cantus
liturgicos et sacras caeremonias laudabiliter confecerunt.
In sua oratione Internuntius Apostolicus duo lacta omina
expressit, seu ut cito M. lustinus de Jacobis in sanctorum numerum referatur et ut incoepta templi acdificatio citius conficiatur.
[798J
Nova paroccia Neapoli. — Eadem die 25 iulii Neapoli nova
paroecia titulo S. Joachim erecta est et nostris concredita.

[7991
Parvi conventus. — Nostrae Provinciae macno fructui fuerunt
aliqui conventus aestivo tempore habiti :
Primus Aquilae, in Aprutina regione, hahitus, diebus
4-5 augusti, Missionarios Directores regionales Filiarum Mariae una
cum Sororihus Magistris et Praestantibus congregavit, praesidentc
Rev. CAPASSO, Provinciae Visitatore.
De aggregatione Filiarum Mariac in vita Ecclesiac inserenda
disceptatum est, praesertim Concilio Occumenico instante.
Ncapolim, in domum provincialcm, omnes superiores Provinciae die 7 augusti convenerunt, ad media utiliora scrutanda ut
spiritus supra naturam humanam excedens spiritusquc caritatis in
Provinciac domibus firmatur semperquc vigeat.
Prima vice in Provinciae historia, omnes Fratres coadiutores se congregaverunt in domum Vigiliensem, in Apulia, ut
exercitia spiritualia diebus 15-21 augusti peragerent, cis conciones
habentibus PP. NOCERA et CAPPIELLO c.m., de re ascetica, morali et
liturgica. Omnes Fratres maxime contentos et bcatos se dixerunt.
Denique in eamdem domum Vigiliensem, diebus 5-8 septembris, omnes sacerdotes Provinciac convenerunt, qui quintum

In EEFDE, seminarium internum.
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decimum annum Missam celebraverunt et qui in re dogmatica,
morali et biblica pericula quinquennalia sua faciebant. Disccptatum est de operibus nostris, pracsertim de missionibus et de
nostra pastorali sedulitate in its vacandis.

AMERICA
[800]
AD UTRASQUE AMERICAE SEPTENTRIONALIS PROVINCIAS.

P. Goxitthit, 111111IS irostri commeniarii clireclur„5e debere
putat hic publicas agere gratias Rev. P. Visitatoribus duarum
Provinciarum Statuum Foederatorum necnon confratribus eorum
qui fraterna tanta caritate eum acceperunt dum, tam cum
P. R ADENAC, superiore in Montt-dal civitate, vertente mense augusti,
per American, septemtrionalem iter faciebat, postatram in Canadia
exercitia spiritualia ad diversas religiosarum communitates praedicavit.
Illi vero duo confratres Provinciae Parisiensis adtnirari sodalium americanorum opera — tam vitae plena ! — potuerunt. Viderunt etenim, in Provincia occidentali, De Paul University in Chicago
sitam quac circiter decem millia alumnorum docet, necnon, in
Lemont, scholam apostolicam in amoenissimo rure positam ; in
Saint-Louis (Missouri), hospites a Rev. P. S TAKELUM, visitatore, cultissimi, visitaverunt in domo provinciali gravem laborem quo
missiones ac paroeciac adiuvantur ; necnon vetcrem cccicsiam
cathedralem ubi Exc.mus R OSATI, c.m., primus Sancti Ludovici
episcopus, sacra exercuit, et novam etiam tam pulchram quae
cineres eius servat ; exadversus sanctum hoc monumentum quod
vincentianas glorias pronuntiat, conspicati sunt apostolicum
focum qui vulgo Religious Information Bureau dicitur (ibi,
technicis atque mirabilibus mediis confratres nostri, P. K AISER
et P. C AHILL, religionis cursum per epistulas tradunt et quotidie
septingenta circiter litterae in Americam et Canadiam missac
sunt). Viatores autent nostri, lacte a P. D UNKER perducti, seminaria viderunt in quorum magnificis acclibus (Kenrick Seminary
et Cardinal Glennon College) sodales vincentiani presbyteros dioecesanos praeparant. Dcinde cum R.P. S TAKELUM, prope ripas Mississipi fluminis, perlustraverunt in Cape Girardeau vere affabilem scholam apostolicam ; et, non sine iucundo motu, americana Congregationis incunabula in Perryville salutaverunt : ibi,
in ecclesia Sancti Vinccntii a Paulo corpus Felicis de Andrcis
requiescit ; ibi quoquc sunt splendida aedilicia noviciatus et
scholasticatus ; mirati sunt valde duo peregrinatores bibliothecam quae Rev. Patris Z IMMERMAN tam artificiosa vestigia custodit ;
et, uncti pietatis odore quinquaginta seminaristarum tunc in
Perryville praesentium, se contulerunt ad sexaginta scholasticos
qui acstivis suis otiis gaudebant in loco agrcsti omnino a seipsis

1

Nova cathedral is ecclesia in urbe SAINT-LOUIS.
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comparato, non procul ab urbe Fredericktown ad Saint-Francois
fluminis ripas.
In Provincia orientali, primum accepti in New York a
P. B URKE, novo superiore in Jamaica, duo gallici hospites ingentern illam domum noverunt quae est St. John's University : in
tribus suis magnis aedificiis (quibus tria alia mox addentur) decem
millia studentitun litteras, ius et scientias colunt ex magistcrio
sexaginta circi ter confratrum nostrorum et trecentorum magistrorum. In Philadelphia, Rev. P. T AGGART, magna cum suavitate,
pulchrae et provincialis domus suae portas viatoribus aperuit.
Qui vcro Novendialium Perpetuorum Sacri Numismatis sedem
percurrerunt : hodie opus a venerabili P. S KELLY inauguratum ter
decics centena millia membrorum (3 000 000) numerat, et in domo
ad hoc reservata centum sexaginta laici adiutores quotidie ad
diversa operis illius officia laborant. Schola apostolica, in Princeton sita, redactori nostro et comiti illius nova ct vetera sua
aedificia ostendit, et praesertim sumptuosissimum suum saccllum B.M. Virgini a Sacro Numismatc dedicatum et nuper die
29 maii 1961 ab Exc.mo A IIR, episcopo dc Trenton, consecratum.
Provinciae spes in pulcherrimis regionibus et aedificiis praelucent : primum in Northampton (Mary Immaculate Seminary)
circa septuaginta scholastici, deinde in Ridgefield triginta seminaristae ad sacerdotium tendunt. Non tandem omiserunt viatores
nostri occasionem se colligendi in locis olim a Matre SErom sanetificatis (Emmitsburg) et orandi in ecclesia Immaculatae Conceptionis ubi Rev.mus P. S LATTERY baptizatus est (Baltimore). Ultimas
suas americanas horas peregrinatores nostri consumpserunt in
Brooklyn : ibi P. T INNELLY agmen sodalium ad scminarium praesertim et ad alia diversa opera intentorum paterna manu regit.
Vere magnus et apostolicus est labor Sancti Vincentii filiorum
sub sole Americae !
[801]
PROVINCIA ARGENTINAE P.

Franciscus B. G ARCIA, Buenos Aires,

die 25 aug.usli 1061).
Festa trecentenaria. — R.P. Visitator, per litteras ad singulas
Provinciae domos missal die 28 februarii 1960, festa celebranda
indixit, aliquibus pietatis operibus iniunctis, ut externo cultui
profectus spiritualis adnecteretur. In omnibus eccicsiis nostris,
necnon in Puellarum Caritatis oratoriis regionum Argentinae,
Paraquariae et Uruquariae, festum Sancti Vincentii, praeviis exercitiis triduanis, celebratum est, solemniori tamcn pompa in
utraque domo centrali.
Die 15 martii, celebrants Exc.mo M OZZONI, Sanctae Sedis
Nuntio, P. Tomas G UTIERREZ, c.m., encomium dixit Sanctae Ludovicae.
Tribus diebus ante festum divi Vincentii, mane officio pracsedit episcopus ; post meridiem autem, oratione sacra audita,
benedictionem SS. Sacramenti dedit una e praestantioribus cleri
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personis ; missam vero vespertinam celebraverunt vicissim cappellani nationales Societatum Caritatis.
Die 19 iulii, missam matutinam litavit Em.mus Card. CAGGIANO,
archiepiscopus. Exc.mus TATO, episcopus titularis Aulonensis, officium in throno pontiticali celebravit, dum in choro canebant
alumni seminarii nostri in urbe Escobar siti. Post meridiem,
D.D. PIRONIO, vicarius generalis de Mercedes, sermone ornatissimo
sanctum Fundatorem laudavit, cuius sacras reliquias lideles venerati sunt. Tam in urbe AsunciOn (Paraguay) quam in Montevideo
(Uruguay) triduis festivis honoratus est beatus Vincentius, quibus
interfucrunt dignitates hierarchiae ecclesiasticae et civilis.
Domus San Juan conditur. — In area quatuor jugerum, a familia
quadam GRAFFIGNA nomine urbi San Juan data, Exc.mus archiepiscopus paroeciam condidit, quam « pleno iure Congregationi
Missionis attribuit. Dum cedes sacra aedificabitur, ab codem
praelato concredita est ad tempus paroecia B.M.V. de Guadalupe.
Praeterea, quae saeva est penuria sacerdotum, Exc.mus RODRIGUEZ v CO LMOS iussit curam regionis Calingasta, quac ab urbe
San Juan 165 km. abest, a nostris assumi, sub unica conditione
missiones illic statis temporibus tradendi.
Seminarium internum et Domus studiorum in urbe San Miguel
aperiuntur. — Haec fibula aurea full in anno trecentenario eflul-

gens : a Provincia comparata est area undecies quaternorum
iugerum ad aedificandam domum seminarii interni et scholasticatus. Die 23 iulii, magno concursu Missionariorum, Puellarum
a Caritate, amicorum familiae vincentianae, R.P. Visitator primum
seminarii lapidem benedixit sub titulo Sacri Numismatis. Quantum in fastis Provinciae praestaret eximius ille evcntus plures
oratores disseruerunt, deinde singulis seminaristarum nostrorum
Patrinis diplomata data sunt ; mox omnes qui aderant ad laute
paratum lunch invitati stmt.
Tertius Conventus Internationalis Studiorum Hebraicorum. —

hunc conventum, clapso mense augusto Hierosolvmis coacto
invitatus erat P. CROATF0 c.m., Scripturae Sacrae docendi licentia
praeditus, personam agcns re gionis Arizentinite.

Ad

Sexaginta annos vocationis computat P. MATTIAS. — Die 14 augusti, P. Esteban MATTIAS, c.m., jubilacum vocationis adamantinum attigisse laetabatur. In missis turn dominicae 13, turn festi
Assumptionis B.M.V., utraquc familia vincentiana, simul cum
numeroso amicorum agmine, eum quern Lino ore « apostolum
Sacri Numismatis vocant, sincero affectu gratulationibus obsecuti sunt. Ad multos annos !
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PROXIMA ANNIVERSARIA (1962)
la►►arii :
Die 8 : P. PENIOu Jose (Rio de Janeiro), 60 annoy vocationis.
Die 28 : Fr. WAitillurriut Simon (Wien VII), 50 vocationis.
Februarii :
Die 2 : P. Yu Paul (in Sinis), 50 sacerdotii.
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LIBRI ACCEPTI
Ph. D. : 51. Vincent de Paul. St. John's University Press, Jamaica, New York. (Sunt in hoc volumine copiosissimi de 1nstitutore nosh •° lihelli a confratribus nostris,
— Carl W. GRINDEL, Philip E. DION, Fredrick J. EASTERLY -,
compositi occurrente anno trecentenario ab obitu S. Vincent ii.) (157 p.)

ARRA') F. KOVACS,

Joseph 1. DI RVI C.M. : The Queen of the Miraculous Medal
Chapel, Sabit Joseph's College, Princeton, New Jersey...
(Philadelphia. The Central Association of the Miraculous
Medal, 1951) (125 p.). (Opusculum hoc, cum multis suis imaginibus photographicis et divite suo textu, est perfectus
ductor ad inspiciendum scholar apostolicac in Princeton
sitae splendidissimutn sacellum.)
Jose REDONIX), C.M. : Misionologia de San Vicente de Paul, Alto
Tricentenario 1660-1960. Mexico, 354 p.
Jean CANTINAT, C.111. : l.rt pedagogic dr y Christ. (Collection « SacerLes Editions Ouvrieres, Paris) (142 p.)
doce et laical
P. CANTINAT, Scripturae sacrae magister in scholasticatu parisiensi, post primum volumen (La Pedagogic de Dieu dans la
Bible), novo hoc opusculo nova scientiae suae indicia affert.
Oh cognitionem et sacrorum textuum usum peritis in re
biblica placebit. Oh expositionis claritatem ab omnibus utile
et iucunde legi potest. Suavissimum in homines amorem
Christi ostendet sacerdotibus et laicis.
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